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МАЗМУНИЙ СИНКРЕТИЗМ ВА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЛИК
Дилдора ГАНИЕВА
ТАТУ ФФ доценти, филология фанлари номзоди
Аннотация. Мақолада мазмуний синкретик табиатга эга бўлган бирликларнинг
нутқ жараёнида полифункционал хусусиятини намоён этиши, бу хусусдаги жаҳон
тилшунослигидаги қарашлар тўғрисида фикр юритилади.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ И ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Дилдора ГАНИЕВА
Доцент ФФ ТУИТ , кандидат филологических наук
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы проявления полифункциональных
свойств единиц с семантической синкретической природой, точки зрения об этом в
мировом языкознании
Ключевые слова: синкретизм, полифункциональность, возможность-реальность,
сущность-явление, общность-частность, семантическая категория, синтаксическая
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SEMANTIC SYNCRETISM AND POLYFUNCTIONALITY
Dildora GANIEVA
Docent of TUIT FB, PhD in Philological Sciences
Abstract. The issues of emergence of polyfunctional properties of units with semantically
syncretical nature, the viewpoints on these matters in the world linguistics are presented in the
article.
Key words: Syncretism, polyfunctionality, possibility-reality, essence-occurrence,
generality-particularity, semantic category, syntactical function, communicative, expressive,
axiological.
Лингвистик бирликларнинг нутқий жараёнда турлича функцияларга эга
бўлиши, уларнинг нутқий қуршовда реаллашиш жараёни ҳам М.Миртожиев,
Ё.Тожиев, Т.Мирзақулов, Ж.Элтазаров, И.Мадраҳимов, Н.Қодирова, З.Исақов,
Г.Сулаймонова сингари айрим тадқиқотчилар ишининг ўрганиш муаммоси бўлган.
Шунга қарамай, тил бирликларини “система-функция” тамойили асосида изчил
таҳлил этиш, хусусан, мазмуний синкретик табиатга эга бўлган бирликларнинг нутқ
жараёнида полифункционаллик касб этиши изчил равишда тадқиқ этилиши зарур
бўлган масалалар сирасига киради.
Синкретизм ва полифункционаллик ўртасида диалектик муносабат мавжуд.
Бу муносабат диалектик фалсафанинг имконият-воқелик, моҳият-ҳодиса,
умумийлик-хусусийлик ўртасидаги диалектик муносабатларни ўзида намоён
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қилади. Синкретизм кўпмаънолилик билан узвий боғлиқдир. Тилнинг система
сифатида эътироф этилиши грамматикада эмпиризм ва рационализм
йўналишларининг кескин фарқланишига олиб келди. Эмпирик ёндашувда сезги
аъзоларимизга берилган фактлар автоном ҳолда, муносабатлардан ташқарида
ўрганилса, рационал (назарий) ёндашувда ҳодисалар, фактлар ўртасидаги
муносабатларга асосий эътибор қаратилади. Бу муносабатлар асосида ҳодисалар
ортида яширинган моҳият аниқланади. Моҳият – бу, ҳодисалар, фактларнинг
яширин субстанциясидир [1; 19].
Тилшуносликда ана шу моҳиятни аниқлаш ва уни ҳодисадан фарқлаш, улар
ўртасидаги система-функция муносабатининг мавжудлигига эътибор қаратиш
эҳтиёжи туғилди. Ҳар қандай лингвистик бирлик шакл-маъно-функция бирлигидан
иборатдир. Лингвистик бирликлар ўртасидаги бу муносабат предмет (нарса),
хусусият ва муносабат диалектик категориялари муносабати асосида тўғри талқин
қилиниши мумкин.
Бирламчи ва иккиламчи функция тушунчаси тилшуносликка немис олими
Слотти томонидан олиб кирилган. Унинг фикрича, сўз туркумлари икки томонлама
хусусиятга эга. Бир томондан, у умумий лексик маънога эга бўлган категорияни,
иккинчи томондан, маълум синтактик функцияни ўзида намоён қилади. Хусусан, от
предметни билдириш билан биргаликда, эга ва тўлдирувчи функциясини бажаради.
Шу билан бирга, семантик категория билан синтактик функция ўртасида
мувофиқлик бўлмаган ҳолатлар ҳам мавжуд. Масалан, сифатдош семантик нуқтаи
назардан ҳаракатни билдирса ҳам, лекин аниқловчи синтактик функциясини
бажаради. Слоттининг лексик маъно ва синтактик функция ўртасидаги муносабат
ҳақидаги фалсафий қараши грамматик назарияда катта аҳамиятга эга бўлса ҳам,
лекин у бирор тил мисолида ўз тасдиғини топмади.
Слоттининг ғояси Е.Курилович томонидан ривожлантирилди. Е.Курилович
сўзларнинг бирламчи ва иккиламчи функцияларини ажратар экан, лексик маънога
мувофиқ келадиган функцияни (от – эга, сифат – аниқловчи, феъл - кесим, равиш –
феъл аниқловчиси) бирламчи, бошқа ҳар қандай синтактик функцияда келишини
иккиламчи функция деб ҳисоблайди. Унингча, тилнинг структур таҳлили шунга
гувоҳлик берадики, сўз туркумлари ва уларнинг синтактик функциялари ўртасида
мувофиқлик мавжуд деган “эски” назария ўзининг асосига эга. Сўз туркуми ҳар
қандай сўз бирикмаси ва гап структурасида турли синтактик функцияларни
бажариши мумкин деган эътирозни билдирувчилар бир сўз туркумининг турли
синтактик функцияда келишида муайян иерархия мавжудлигини ҳисобга
олмайдилар. Ҳар бир сўз туркумида асосий, бирламчи синтактик функция мавжуд
бўлади. Бирламчи синтактик функция сўз туркумининг лексик маъносидан келиб
чиқади ва бу маънонинг ўзига хос транспозицияси сифатида гавдаланади.
Е.Курилович олға сурган бирламчи ва иккиламчи функция ҳақидаги ғоя
В.Гумбольдтнинг тушунишлик ва тушунмаслик антиномияси ва А.А.Потебнянинг
яқин ва узоқ маъно ҳақидаги қарашлари билан чамбарчас боғланади.
А.А.Потебнянинг фикрича, маълум сўз ифодалаган нарсани шу тилда гаплашувчи
турли шахслар айнан бир хил тасаввур қилмайди. Масалан, стол сўзи ифодалаган
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нарсани шу тил эгалари умуман бир хил тушунсалар ҳам, лекин унинг ранги,
шакли, ҳажми ва ҳоказоларни ҳар бир шахс ўзича тасаввур қилади. Биринчи маъно
тил эгаларининг бир-бирларини тушунишларини таъминласа, иккинчиси ўзига
хослигини белгилайди. А.А.Потебня биринчи маънони яқин, иккинчисини эса узоқ
маъно ҳисоблайди. Унинг фикрича, яқин маъно халқона, узоқ маъно шахсийдир. Шу
асосда у тилда умумийлик ва индивидуаллик ўртасидаги муносабатни белгилайди.
Е.Курилович бу ҳақда фикр юритар экан, унинг хилма-хиллигини мисоллар орқали
кўрсатади. Бироқ у бундай хилма-хил функцияларни муайян системага солган ҳолда
тасниф этмайди ва уларнинг ҳар қайсисини бирма-бир изчил баён қилмайди.
Диалектик фалсафа борлиқни субстанциал тушунади ва объектив борлиқни
муайян хусусият ва муносабатларга эга бўлган нарсалар йиғиндиси сифатида талқин
этади. Бу нуқтаи назардан грамматик шакл муайян хусусият (грамматик шакл
маъноси) ва бу хусусият намоён бўладиган муносабат (грамматик шаклнинг
синтактик функцияси)га эга бўлган нарса саналади [1;20].
Нарса “соф” субстанция тарзида, хусусиятларидан ва бошқа нарсаларга
муносабатларидан холи ҳолда яшамайди. Нарсалар ҳақидаги билим унинг
хусусиятлари ва муносабатлари ҳақидаги билимлардан ташкил топади. Диалектик
фалсафага мувофиқ, хусусиятлардан ташқарида нарса бўлмаганидек, хусусият ҳам
муносабатлардан ташқарида мавжуд бўлмайди.
С.Н.Иванов тўғри таъкидланидек, нарса хусусият ва муносабатларига
нисбатан бирламчи, хусусият эса муносабатга нисбатан бирламчи эканлиги тан
олинар экан, демак, грамматик шакл ҳам нарса сифатида конкрет қўлланилишдан
ташқари ҳам муайян хусусиятлар (маънолар) ташувчиси сифатида мавжуд
эканлигини эътироф этиш керак бўлади [1;20].
Грамматик шаклга нарса сифатида ана шундай диалектик муносабат нуқтаи
назаридан ёндашар эканмиз, ҳар бир грамматик шакл нутқий қуршовда
воқелангунга қадар сўзловчининг тил хотирасида ўзининг барча хусусиятлари
(маънолари) билан яшаши, яъни ҳар бир грамматик шаклнинг мазмуний
синкретиклиги ва бу синкретикликнинг нутқий жараёнда, синтактик муносабатда
воқеланишини эътироф этган бўламиз. Бу эса мазмуний синкретизм (хусусият) ва
полифункционаллик (муносабат) ўртасида узвий диалектик муносабат мавжуд
эканлиги ва бу муносабат имконият-воқелик, моҳият-ҳодиса сингари диалектик
категорияларни ўзида намоён қилишини кўрсатади.
Инсон тилидай мураккаб, серқирра, сервазифа ҳодиса кам учрайди. Тил
фақат кишилар ўртасида алоқа воситаси бўлибгина қолмасдан, уларнинг олам
ҳақидаги тўплаган билимларини келажак авлодга етказувчи, кишиларда эстетикэмоционал ҳис уйғотувчи қудратли воситадир. Нутқ воситасида кишиларни
ҳаяжонга солиш, бир гап билан уларни кулдириш, бошқаси билан қувонтириш, яна
бошқаси билан йиғлатиш мумкин. Шунинг учун ҳам, “сўз қудрати қиличдан ўткир”
дейди халқимиз [2;37].
Кишиларнинг энг муҳим алоқа воситаси бўлган тил полифункционал
хусусиятга эгадир. Ҳақиқатан ҳам у фақат коммуникатив вазифа бажармай, тил
эгаларининг объектив олам ҳақидаги билимларини ўзида сақлаб, келажак авлодга
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етказувчи, тингловчига таъсир ўтказувчи ҳамда маълум ахборот объектига баҳо
бериши билан характерланади. Тилнинг коммуникатив вазифасидан бошқа
юқорида таъкидланган вазифаларнинг биринчиси гносеологик [3;5], иккинчиси
экспрессив, учинчиси аксиологик вазифа саналади. Кўринадики, ижтимоий ҳодиса
сифатида тилнинг ўзи полифункционал табиатга эга. Шундай экан, унинг ички
тузилиш бирликлари ҳам полифункционал хусусият касб этиши табиий ҳолдир.
Тил бирликларининг полифункционал воқеланиши уларнинг мазмуний
мураккаблиги, қоришиқлиги, яъни синкретиклиги билан узвий боғлиқдир.
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